

































(Barton  and  Rogerson,  2017).  Type‐II  diabetes  and  heart  diseases  are  some  of  the  so‐called 
‘lifestyle diseases’ that are prevalent in areas where greenspace is absent. This is often due to 
poor  planning  and  design  interventions,  as well  as  the  neglect  or  lack  of  knowledge  of  their 
necessity.  The England Healthy New Towns programme  implemented by  the National Health 
Service  (NHS)  of  England  emphasizes  the  value  of  including  greenspace  when  planning  and 
designing urban communities, as they aid with the prevention of health issues (NHS, 2019).  
  The  COVID‐19  virus  has  quickly  become  a  top  risk  for  public  health  worldwide,  with 
quarantine  and  self‐isolation  as  its  main  measures  of  prevention.  While  it  is  necessary  to 




neighbourhoods has become more  important  than ever  in hosting people’s outdoor activities 
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(See Figure 2). Difficult and uncertain  times as  these show the  importance of urban planning 
and design and the need for  the  inclusion of greenspace when designing neighbourhoods. Of 






  The proximity  to greenspace  (i.e.  the state of being near  to greenspace)  is one of  the 
focus areas when studying their effects. Existing studies have explored the correlation between 
the  access  of  individuals  to  greenspace  and  their  levels  of  health  and  wellbeing.  There  is  a 
consensus  among  scholars  that  access  to  greenspace  in  urban  areas  positively  affects 
individuals,  resulting  in higher  levels  of  physical  activities, healthier habits  and behaviours  as 
well as improved health outcomes (Barton and Rogerson, 2017). There has been research which 
attempts  to  answer  the  question  of  the  correct  proximity  of  greenspace  to  residential  areas 




failed  to  address  the  scarcity of  greenspace. During  the pandemic, many  countries  restricted 
traveling and only allowed people  to  stay  in  their  locality. However, urban greenspace  is not 
equally distributed among  individuals  and  communities.  Those who  live near  greenspace  can 
receive the full benefits associated with greenspace, but not all people have a neighbourhood 
park within a 10‐minute walk from home. Such proximity is of particular importance for older 




market.  In  other  words,  given  public  parks  do  not  bring  monetary  value  and  take  up  large 
swaths of land, there is little incentives for self‐interested private developers to provide them 
within a  free market with no government  intervention. As a  result,  the  land uses  that  create 
higher  land values  (e.g. housing and commercial uses) are often prioritised, with  the costs of 
shrinking  green  and  open  spaces.  This  has  led  to  the  shortage  of  greenspace  in  many  city 






The  negative  effects  might  not  be  easily  noticeable,  yet  the  issue  will  persist,  and  planning 
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policies  should  be  implemented  to  help  create  greenspace  for  neighbourhoods  that  do  not 
contain them. This pandemic has brought to our attention the  impacts of social  inequality on 
public health and exposed the social and economic differences of quality of life. Those people 
who  live  in  deprived areas  are disproportionately  influenced by  lack of  access  to  greenspace 
(The Guardian, 2020). Also,  large numbers of people are observed entering parks  sometimes 
against  guidelines, which  highlights  the  problem  of  not  having  enough  greenspace  in  a  local 




Figure  3:  People  who  do  not  have 
access to local greenspace use their 
balconies  for  their  physical 
activities, Chelmsford, Essex, UK  
(Source: Authors’ photograph) 
















that come with greenspace. For example, when a park  is  large, but  it  is  littered and all of  its 
commodities  are  poorly  maintained  it  is  much  less  effective  at  delivering  the  positives 
associated with greenspace. On the contrary, a smaller park that is regularly cleaned and well‐
maintained will  be much more effective  in providing benefits  to  the  surrounding population. 
The  result  of  a  study  conducted  by  Sugiyama  et  al.  (2008)  showed  that  individuals  that  had 
perceived their  local greenspace quality as high, often had higher physical and mental scores. 
They used survey data along with mental and physical health scores. The scores were derived 
from  several  variables:  perceived  neighbourhood  greenspace  quality;  walking  for  recreation 
and transport; social coherence;  local social  interaction and socio‐demographic variables. This 
contrasts with  the present  situation of  the COVID‐19 pandemic  in which public  services  (e.g. 






simply  through  the  use  of  available  greenspace.  Although  it  is  difficult  to  calculate  an  exact 
monetary  value  of  the  availability  of  greenspace,  for  example  in  terms  of  a  reduction  in  the 
need  for medical  services,  the  studies  show  that  the average community health will  improve 
along with  the availability of quality  greenspace.  Yet,  the  last decade has  seen major budget 
cuts to parks, meaning not only is the quantity a problem in countries like the UK, but also the 
quality  is  also  suffering  (The  Guardian,  2020).  As  lack  of  funding  at  a  local  authority  level  is 
forcing  staff  cuts  and  reducing  basic  maintenance  of  benches,  tables,  and  playgrounds,  the 
quality  of  greenspace  rapidly  declines. Now during  a  pandemic,  at  a  time  that  greenspace  is 




What  is  obvious  from  this  collection  of  studies  is  that  without  a  doubt,  greenspace 
provides benefits  for people’s health and wellbeing  that are difficult  to obtain  through other 
ways.  Hopefully,  this  pandemic  will  increase  the  appreciation  of  parks,  trails,  and  nature  in 
general,  resulting  in  greenspace  being more  highly  considered  in  future  urban  planning  and 
design.  The  National  Health  Service  (NHS)  in  England  has  already  begun  looking  into  the 
importance  of  healthy  towns,  but  it  should  be  implemented  on  a  larger  scale  to  promote 
healthy  lifestyles and habits. After  the pandemic,  and once  social distancing  is  a  thing of  the 
past,  initiatives  such  as  community  gardens  would  greatly  benefit  all  citizens,  as  shown  in 
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numerous  studies.  Some  of  the  benefits  from  community  gardens  are  social  cohesion, 
improved  physical  capability,  and  healthier  eating,  and  living  habits  among  many  others 
(Sanchez, Louise and Liampattong, 2016). In addition to improving future urban planning, cities 
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